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ABSTRAKTI
Cili realitet duhet të ekzistojë kur të marr frym një jetë e re, të marr formë një univers i ri
apo të shuhet në heshtje një i tillë? E cila duhet të jetë rruga e duhur që të përqmosh një
krijesë kaq ëngjëllore, kaq naive të krijuar nga vet ti: Braktisja?!
Nganjëherë nxitjet e shpirtit i takojnë botës së ideve, botës së ëndrrave mistike, ku kënaqësia
shpirtërore mbizotëron mbi të mirat materiale. Në anën tjetër, ne jemi të prirë të luftojmë për
një jetë që synon rehatinë materiale, ndërsa çdo shmangie nga ky orientim, na frikon.
Shumica vendosin të vetëkenaqën me rehatinë që ua ofron formalizmi në jetë dhe qëllimisht e
injorojnë thelbin. Këta janë tradhetarë të vetës.
Gjatë analizimit të objekteve të para të këtij lloji deri tek ato të ditëve të sotme funksioni
ndryshon rrënjësisht, ndonëse në fillet e saj mbizotëronte vetem funksioni i strehimit dhe
ushqimi i trupit të tyre, me vetedijesim me kohe u pa e nevojshme dhe e domosdoshme t’u
mësonin këtyre fëmijëve edhe artin e jetës dhe t’u ushqenin edhe shpirtin, duke u ofruar më të
shtrenjtën: Vatrën!
Misioni kryesor i kësaj ndërtese është humaniteti, t’u ofroj fëmijëve sigurinë, atë te cilën më
të afërmit e tyre nuk ishin në gjendje t’ua ofronin. Këtyre protagonistëve ndërtesa u jep
ndjesi afërsie, qiltërsie, pastërtie, si dhe ngrohtesi familjare, e i lejon ata të frymojnë brenda
saj dhe të zhvillohen lirëshëm.
Vet objekti koncepton edhe me formën e unitetit, bashkimit familjar të ofruar nga secili prej
tyre njëri-tjetrit, strukturën e qëndrueshme qysh nga bazamenti i saj, kobinimin e materialeve.
Me hapesirat e mjaftueshme te perbashketa synohet te ndikoj pozitivisht ne psikologjin e
femijeve. E me forcen e detaleve nderlidhen elementet e ndara ne njesi te veqanta, e me
kombinimin e këtyre njëssive të formojne teresinë.
Kjo ndertese qëllim kryesor ka t’i socializoj ata të cilet jane vetë finesa e nderteses, me botën
që i rrethon.
E sa i përketë pjesës së gjelbert siper kulmit si dhe shfrytëzimit të energjive alternative synon
që qysh nga fazat e hereshme t’i vetedijesojë fëmijët dhe aftesojë ne aspektin kognitiv, per
diversitetin mjedisor.

Fjalët kyqe: Braktisja, Shtëpi e fëmijëve, Vatër, Funksion,Formë, Strukturë, Materiale,
Detale, Hapësirë, Familje, Zhvillim, Krahasim, Mjedis
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1.HYRJE
1.1 Paraqitje e përgjithshme

Shoqëria jonë, është pjesë e realitetit të hidhur ku një numër i konsiderueshëm fëmijësh
jetojnë në kushte të rënda dhe shpesh pa mbështetjen e prindërve të tyre, siç janë edhe fëmijët
“jetimë”.
Ky studim bazohet nga një qëndrim njerëzor cilësor, siç është dhe integrimi i jetimëve në
shoqërinë tonë, temë e cila prek jo vetëm sferën personale të sjelljeve të njerëzve (të targetgrupit të jetimëve) por dhe fenomenin në tërësi si problem social (problem ky pak e fare i
trajtuar nga institucionet tona qeveritare).
Institucionet e sotme rezidenciale për fëmijët, të përshkruar gjithashtu si kujdesi për
kongregacion , përfshijnë shtëpitë e grupeve , komunitetet e kujdesit për fëmijët, Shtëpitë e
Fëmijëve, qendrat e rehabilitimit , strehimoret e natës dhe qendrat për trajtimin e të rinjve. (¹)
“Shtëpi fëmijësh” ose siq deri vonë ka qenë e njohur si “Jetimore” është
një shtëpi për fëmijët prindërit
e
të cilëve janë
të vdekur ose nuk
janë në
gjendje të kujdesen për ta. Pothuajse çdo shtet vepronë në shtëpitë e grupeve rezidenciale për
fëmijët që kanë nevojë për një vend të sigurt për të jetuar dhe për të mbështetur në ndjekjen e
tyre të arsimimit dhe aftësive jetësore. Në vendet ku jetimoret nuk janë më në përdorim,
kujdesi afatgjatë i fëmijëve të paregjistruar nga shteti është transferuar në një mjedis të
brendshëm, me theks të veçantë në riprodhimin e një shtëpie familjare. (²)
1.2 Parashtrimi i problemit

Deri më 1900 trojet shiqptare kanë njohur një nga regjimet më të mbyllura dhe një nga
diktaturat më të këqija të Evropës qendrore e lindore. Që nga ajo kohë, gjendja politike është
stabilizuar disi, por në planin ekonomik, gjendja është ende shumë e paqëndrueshme dhe
shqiptarët mbeten popujt që paraqen me më shumë vështirësi ekonomike në Evropë.
Sipas një studimi të kryer së fundmi në Kosovë rezulton se në vitin 1880 vlerësohet
se Kosova kishte rreth 240 000 banorë, ndërsa pas 100 viteve ( 1981) arrinë në 1584 000
banorë, ose 6.6 herë më shumë. Për ndryshimeve të rrethanave ekonomike e politike,
kryesisht shqiptarë dhe zvoglimit të shtimit natyrorë, Kosova në vitin 2003 nuk i kishte 2.4
milion banorë të pranishëm, por diku rreth 2 milion. (³)
Prej nga 25% e popullsisë shqiptare jeton në kufijtë e varfërisë (më pak se dy dollarë në ditë)
dhe 5% jeton në kushtet e varfërisë së skajshme (më pak se një dollar në ditë), pa pasur
mundësi të sigurojë bukën e gojës. Strukturat shoqërore të ngritura në periudhën totalitare
nuk ekzistojnë më, ndërsa sistemi i sigurimit shoqëror aktual është shumë i dobët për të
zbutur varfërinë. (⁴)

(¹) http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/RAPORTI_PER_KDF-_nentor_2010.pdf
(²) http://ask.rks-gov.net/media/2122/parashikimi-i-popullsise-se-kosoves-2011-2061.pdf
(³) https://sq.wikipedia.org/wiki/Demografia_e_Kosov%C3%ABs
(⁴) http://faqeemeparshmefsashspash.fsash.al/JO%20Punes%20se%20Femijeve/07raporti%20sam.htm
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Tabela 1

Rritja e varfërisë ka pasur pasoja të drejtpërdrejta mbi kushtet e jetesës së fëmijëve shqiptarë
që përbëjnë një pjesë të madhe të popullsisë.
Shtimi i lartë natyrorë i popullsisë ka shkaktuar pjesëmarrjen e lartë të popullsisë së re. Sipas
regjistrimit të vitit 1981 pjesëmarrja e popullsisë së re prej 0 – 19 vjet ishte rreth 52%, e
popullsisë së moshuar – mbi 65 vjet, ishte 4,6 %, e popullsisë së mesme – 20 deri 64 vjet
ishte 43,4%. Të dhënat e mëvonshme, në bazë të vlerësimeve për vitin 2000 tregojnë për
zvogëlimin e ngadalshëm të popullsisë së re 42,5%, rritjen e popullsisë së mesme në 52% dhe
të moshuar në 5,5%. (⁵)
Pavarësisht nga tradita historike dhe kulturore e shqiptarëve për ta vënë fëmijën në qendër të
shqetësimeve familjare, disa prindër, po i japin gjithnjë e më pak rëndësi shkollimit të
fëmijëve dhe parapëlqejnë që ata të punojnë për të kontribuar në të ardhurat e familjes.
Përveç punës së pamjaftueshme nga ana e autoriteteve, ky evoluim shpjegohet edhe me një
sërë faktorësh shoqërorë e ekonomikë si: degradimi i ekonomisë; mungesa e shkollave ose e
mësuesve në disa rrethe; mosmarrëveshjet në familje; mungesa e ndërgjegjësimit për
rëndësinë e shkollimit, gjakmarrja, diskriminimi ndaj minoriteteve etnike etj.
Aktualisht ekziston një statistikë e besueshme mbi numrin e fëmijëve që punojnë nëpër gjithë
shqiptarinë. Statistikat që kanë të bëjnë me braktisjen e shkollës dhe vëzhgimet në terren na
lejojnë, megjithatë, të mendojmë se numri i fëmijëve shqiptarë që punojnë shkon në dhjetra
mijëra po të llogarisim këtu edhe ata që e ndjekin me hope shkollën. Sipas Institutit të
Statistikave, 32% e fëmijëve nga mosha 6 deri 17 vjeç punojnë (disa shkojnë në shkollë, të
tjerë jo). Një pakicë e tyre bëjnë format më të këqija të punës së fëmijëve: lypin, punojnë në
ndërtim, në pastrimin e mbeturinave etj. (⁴)
Lufta kundër punës së fëmijëve është një përparësi e Konfederatës Ndërkombëtare të
Sindikatave të Lira (ICFTU), organizatës më të madhe sindikale në botë, e cila synon,
pikërisht, të sensibilizojë organizatat anëtare për këtë çështje dhe t’i mbështesë ato kur
ndërmarrin veprime kundër punës së fëmijëve. (⁴)

(⁵) https://sq.wikipedia.org/wiki/Demografia_e_Kosov%C3%ABs
(⁴) http://faqeemeparshmefsashspash.fsash.al/JO%20Punes%20se%20Femijeve/07raporti%20sam.htm
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2.Qëllimi dhe objektivat mbi punimin
2.1 Qëllimi
Organizatat e tilla (si ICFTU), në të njëjtën kohë i vetëdijësojnë mbështesinë dhe i mbrojnë
fëmijët nga këto lloj punë të cilat përveq që dëmtojnë shëndetin dhe zhvillimin fizik, mendor,
moral
dhe
shoqëror
të
fëmijës,
rrezikojë
edukimin
e
tyre:
-duke
i
privuar
nga
çdo
lloj
shkollimi;
-duke
i
detyruar
të
braktisin
para
kohe
shkollën;
ose
-duke i detyruar t’u shtojnë veprimtarive shkollore ngarkesën e veprimtarisë profesionale që
është shumë e rëndë dhe shumë e gjatë në kohë për ta. (⁴)
Por
edhe
nga
mbi
format
më
të
këqija
të
punës
së
fëmijëve:
-të gjitha format e skllavërisë ose praktikat e ngjashme, si shitja dhe trafikimi i fëmijëve,
shtrëngimi dhe robërimi për borxhe, ose çdo punë e detyruar, përfshi këtu edhe rekrutimin me
forcë
të
fëmijëve
për
t’i
përdorur
në
konflikte
të
armatosura;
-përdorimi, rekrutimi ose ofrimi i fëmijëve për qëllime prostitucioni, për prodhimin e
materialeve
pornografike
ose
spektakleve
pornografike;
- përdorimi, rekrutimi ose ofrimi i fëmijëve me qëllim për të krye veprimtari të paligjshme, si
prodhimi dhe trafikimi i drogave, ashtu si përcaktohen nga Konventat ndërkombëtare
specifike;
-punët që, për nga natyra e tyre ose kushtet në të cilat kryhen, mund të dëmtojnë shëndetin,
sigurinë ose moralin e fëmijës. (⁴)
Punimi ka për qëllim kryesor që përveq që i mbështet punën e këtyre organizave që mbrohen
me ligj, mundohet t’i edukoj dhe të i’u jap strehim fëmijëve e ardhmja e të cilëve mendohet të
ketë një rrugëtim të tillë.

2.2 Objektivat
•
•
•
•

Hulumtimi dhe analizimi i disa rasteve studimore të këtij tipi të objektit të kaluar
nëpër vite, dhe ndryshimet dhe permirësimet e arritura deri më sot;
Vihet në pah fëmija, t’i jepet rëndësia dhe ngrohtësia e nevojshme, dhe integrimi në
shoqëri sikurse gjith fëmijët tjerë me fëmijët tjerë;
Koncepti i objektit bazohet në formën e unitetit, bashkimit familjar të ofruar prej
secilit prej tyre njëri-tjetrit;
Krijimi i hapësirave të përbashkëta brenda shtëpisë me fëmijët jetim mes veti dhe
hapësirave të përbashkëta sportive, mjedisor dhe rekreative me botën që i rrethon;

(⁴) http://faqeemeparshmefsashspash.fsash.al/JO%20Punes%20se%20Femijeve/07raporti%20sam.htm
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3.0. Pyetjet kërkimore / hulumtuese
•
•
•
•

Si do të ndikoj funksioni dhe forma në psikologjinë e fëmijëve?
Si mund të shfrytëzohen objektet e tilla edhe nga fëmijët tjerë që s’janë banorë të
rregullt të saj?
A do të ndikoj pozitivisht në zhvillimin e fëmijëve shfrytëzimi i energjive alternative
dhe kultivimi i vegjetacionit?
A ka nevoj për një/disa shtëpi të tilla në vend?

4.0. Rishikimi i literatures
4.1. Shtëpitë e fëmijëve
Sot rreth 140 milion fëmijë në të gjithë botën kanë humbur njërin ose të dy prindërit, dhe ky
numër pritet të rritet. Shumica e këtyre fëmijëve nuk kanë qasje në arsim, ujë të pastër,
ushqim,
kujdes
mjekësor
dhe
shumë
nuk
kanë
shtëpi.
(⁶)
Shtëpit e Fëmijëve ofrojnë familje alternative për fëmijët pa përkujdesje të duhur
prindërore. Fëmijët e moshave dhe prejardhjeve të ndryshme jetojnë së bashku në një shtëpi
me një prind me kohë të plotë, zakonisht një grua që shërben si prind i fëmijëve.
Në kohët e sotme përmenden edhe të ashtuquajturat Fshatëra të Fëmijëve (SOS) të cilat
përveq Shtëpisë së Fëmijëve drejtojnë edhe një gamë të tërë programesh dhe lehtësirash për
të mbështetur familjet e dëmtuara shoqërore dhe të varfëra përmes kopshteve të
subvencionuara, shkollave fillore dhe të mesme, objekteve rinore sociale dhe qendrat
mjekësore
dhe
operacionet
për
lehtësimin
e
reagimit
urgjent.
(⁷)

4.2. Historiku i Shtëpisë së fëmijëve
Romakët formuan jetimoren e tyre të parë rreth vitit 400 pas Krishtit. Ligji hebre i përshkroi
kujdesin për vejushën dhe jetimin dhe ligji athinas i mbështeti të gjithë jetimët e atyre që u
vranë në shërbimin ushtarak. Kujdesi për jetimët u referohej peshkopëve dhe, gjatëMesjeta ,
deri në manastire . Sapo ishin mjaft të moshuar, fëmijët shpesh u jepeshin si nxënës në shtëpi
për të siguruar mbështetjen e tyre dhe për të mësuar një profesion.
Në Evropën mesjetare, kujdesi për jetimët priren të banonte me Kishën . Të Ligjet e dobëta
elizabetiane janë miratuar në kohën e Reformacionit , dhe vendosi përgjegjësi publike në
famulli individuale për t'u kujdesur për të varfërit.
Rritja e filantropisë sentimentale në shekullin e 18-të çoi në krijimin e institucioneve të para
bamirëse që do të kujdeseshin për jetimët. Spitali fëmijë i gjetur është themeluar në vitin
1741 nga ana e filantropike kapiten detit Thomas CORAM në Londër , Angli , si në shtëpi
për fëmijë për "edukimin dhe mbajtjen e fëmijëve të vegjël të ekspozuar dhe të braktisur." Në
pritje, fëmijët u dërguan te infermieret e lagura në fshat, ku ata qëndruan deri sa të ishin rreth
katër ose pesë vjeç. (⁸)

(⁶) https://www.sosbc.org/who-we-are/the-meaning-of-sos/
(⁷) https://en.wikipedia.org/wiki/SOS_Children%27s_Villages
(⁸) https://en.wikipedia.org/wiki/Orphanage
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Në moshën gjashtëmbëdhjetë, vajzat në përgjithësi ishin përzgjedhur si shërbëtore për katër
vjet; në katërmbëdhjetë, djemtë ishin mësuar në profesione të ndryshme, zakonisht për shtatë
vjet. Kishte një fond të vogël dashamirës për të rriturit.
Nga fillimi i shekullit XIX, problemi i fëmijëve të braktisur në zonat urbane,
veçanërisht Londra , filloi të arrinte përmasa alarmante. Sistemi i shtëpisë së punës , i
themeluar në 1834 , megjithëse shpesh brutal, ishte një përpjekje në atë kohë për të strehuar
jetimët, si dhe njerëz të tjerë të prekshëm në shoqëri, të cilët nuk mund ta mbështetnin veten
në këmbim të punës. Kushtet, sidomos për gratë dhe fëmijët, ishin aq keq sa të shkaktojë një
protestë në mesin e reformës sociale - klasës së mesme. Disa nga romanet më të
famshëm të Charles Dickens , përfshirë Oliver Twist, nxori në pah gjendjen e rrezikshme dhe
të kushteve shpesh abuzive që ishin të përhapura në jetimoret e Londrës.
Shkollat e egër , të themeluara nga John Pounds dhe Lord Shaftesbury u krijuan gjithashtu
për t'u siguruar fëmijëve pa shkollë arsimin bazë. Një filantrop shumë me ndikim i epokës
ishte Thomas John Barnardo , themeluesi i bamirësisë Barnardos . Duke qenë i vetëdijshëm
për numrin e madh të fëmijëve të pastrehë dhe të varfër që përhapet në qytetet e Anglisë dhe i
inkurajuar nga Earl 7-të i Shaftesbury dhe 1st Earl Cairns , ai hapi të parin nga "Shtëpitë e Dr
Barnardo" në 1870. Me vdekjen e tij në 1905 , ai kishte krijuar 112 shtëpi rrethi, të cilat i
kërkonin dhe morën kamxhikët dhe stafet, për t'i ushqyer, veshur dhe edukuar ato. Sistemi
nën të cilin u zhvillua institucioni është gjerësisht si vijon: foshnjat dhe vajzat dhe djemtë e
vegjël ishin kryesisht "hipur" në rrethet rurale; vajzat mbi moshën katërmbëdhjetë vjeç u
dërguan në shtëpitë e trainimit industrial, për t'u mësuar profesione të dobishme
shtëpiake; djemtë mbi moshën shtatëmbëdhjetë vjeç u testuan fillimisht në shtëpitë e punës
dhe më pas u vendosën në punë në shtëpi, u dërguan në det, ose emigruan; djem nga mosha
trembëdhjetë dhe shtatëmbëdhjetë vjeç u trajnuan për tregje të ndryshme për të cilat mund të
ishin të pajisura mendërisht ose fizikisht
Deinstitucionalizimi shënon një periudhë ku shumë vende pranuan nevojën për të
institucionalizojnë kujdesin e fëmijëve në nevojë - d.m.th., të mbyllin jetimët në favor të
kujdestarisë dhe adoptimit të përshpejtuar. Disa kanë thënë se është e rëndësishme të
kuptohen arsyet e braktisjes së fëmijëve, pastaj të vendosen shërbime alternative të synuara
për të mbështetur familjet e cenueshme në rrezik të ndarjes siç janë njësitë e nënës dhe të
foshnjës dhe qendrat e kujdesit ditor.
E në kohën e sotme jonë arritur që jetimoret si intitucione të shëndërrohen në shtëpi për
foshnja e fëmijë në përgjithësi, po ashtu në raste të njihen edhe si fshatëra që përfshijnë
përveq strehimin edhe edukimin e socialimin më të gjerë të fëmijëve. Një ndër organizatat më
të mëdha që aktualisht njihen SOS Fshatrat e Fëmijëve është organizata më e madhe
joqeveritare, jo-emërore e mirëqenies së fëmijëve në botë, e cila siguron shtëpi të dashura
familjare për fëmijët jetimë dhe të braktisur. (⁸)

(⁸) https://en.wikipedia.org/wiki/Orphanage
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4.3. Disa qasje të jetimoreve në botë
Qeveria bullgare ka treguar interes për forcimin e të drejtave të fëmijëve. Në vitin 2010,
Bullgaria miratoi një plan strategjik kombëtar për periudhën 2010-2025 për të përmirësuar
standardet e jetesës së fëmijëve të vendit. Bullgaria po punon shumë për t'i mbyllur të gjitha
institucionet brenda viteve të ardhshme dhe për të gjetur mënyra alternative për t'u kujdesur
për fëmijët. Ndihma u jepet në mënyrë sporadike familjeve të varfëra dhe punojnë gjatë
ditës; përkatësisht, janë krijuar lloje të ndryshme të qendrave ditore, megjithëse cilësia e
kujdesit në këto qendra është e matur dobët dhe e vështirë për t'u monitoruar. Një numër më i
vogël i fëmijëve gjithashtu kanë qenë në gjendje të zhvendosen në familje kujdestare ". Ka
7000 fëmijë që jetojnë në jetimore të Bullgarisë, të klasifikuar gabimisht si jetimë. Vetëm 10
përqind e këtyre janë jetimë, me pjesën tjetër të fëmijëve të vendosur në jetimore për
periudha të përkohshme kur familja është në krizë. (⁸)
Në Kosovë janë të njohura vetëm dy pika të jetimoreve dhe ato te organizatës së pavarur SOS
Fshatit dhe ajo e foshnjave, të cilat aktualist strehojn rreth 500 fëmijë.
Shqipëria - Ka afro 10 jetimore të vogla në Shqipëri; secili prej tyre ka vetëm 12-40 fëmijë që
banojnë atje.
Hungaria përdorë një strategji gjithëpërfshirëse kombëtare për forcimin e të drejtave të
fëmijëve u miratua nga Parlamenti në 2007 dhe do të zgjasë deri në vitin 2032. Rrjedha e
fëmijëve në jetimore është ndalur dhe fëmijët mbrohen tani nga shërbimet sociale. Shkelja e
të drejtave të fëmijëve çon në proces gjyqësor. (⁸)
Në Lituani ka 105 institucione. 41 përqind e institucioneve secila ka më shumë se 60
fëmijë. Lituania ka numrin më të madh të fëmijëve jetimë në Evropën Veriore. (⁸)
Të drejtat e fëmijëve gëzojnë një mbrojtje relativisht të fortë në Poloni . Fëmijët jetimë
mbrohen tani nga shërbimet shoqërore. Mundësitë e punëtorëve social janë rritur duke krijuar
më shumë shtëpi kujdestare dhe anëtarët agresivë të familjes tani mund të detyrohen të
largohen nga shtëpia, në vend që të vendosin përsëri fëmijën / fëmijët. (⁸)
Sistemi i mirëqenies së fëmijëve rumun është në proces të rishikimit dhe ka zvogëluar fluksin
e foshnjave në jetimore . Sipas baroneshës Emma Nicholson, në disa qarqe Rumania tani ka
"një klasë plotësisht të re, klasë botërore, gjendje arti, politikë për zhvillimin e shëndetit të
fëmijëve". Jetimet e Dikensës mbeten në Rumani, por deri në vitin 2020 institucionet
Rumune do të zëvendësohen nga shërbimet e kujdesit familjar, pasi fëmijët në nevojë do të
mbrohen nga shërbimet sociale. Që nga 2017, kishte 18,197 fëmijë në qendrat e banimit të
stilit të vjetër, një rënie e ndjeshme nga rreth 100,000 në 1990. (⁸)
Serbia ka shumë jetimore shtetërore, ku disa mijëra fëmijë mbahen dhe që janë akoma pjesë e
një sistemi të vjetëruar të kujdesit për fëmijët". Kushtet për ta janë të këqija sepse qeveria nuk
i kushton vëmendje të mjaftueshme në përmirësimin e standardit të jetesës për fëmijët me
aftësi të kufizuara në jetimore dhe institucione mjekësore të Serbisë. (⁸)
Suedia në vitin 1785, një reformë nga Gustav III e Suedisë përcaktonte që jetimët para së
gjithash duhet të vendosen në shtëpi kujdestare kur kjo ishte e mundur. Në Suedi ka 5,000
fëmijë në kujdesin e shtetit. Asnjë prej tyre nuk jeton aktualisht në një jetimore, sepse
ekziston një ligj për shërbimet shoqërore që kërkon që fëmijët të banojnë në një shtëpi
familjare. (⁸)

(⁸) https://en.wikipedia.org/wiki/Orphanage
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Në Mbretëria e Bashkuar fëmijët jetimë u vendosën në burgje ose në shtëpi të varfëra, pasi
kishte kaq pak vende në jetimore, ose përndryshe ata kishin mbetur të kujdeseshin për veten e
tyre në rrugë. Hapje të tilla në jetimore që ishin në dispozicion mund të merreshin vetëm
me mbledhjen e votave për pranim , duke i vendosur ato larg nga familjet e varfëra. (⁸)
Një studim i vitit 2007 i sponsorizuar nga OAfrica (më parë OrphanAid Afrika) në Gana të
Afrikës dhe realizuar nga Departamenti i Mirëqenies Sociale erdhi me shifrën e 4,800
fëmijëve në kujdesin institucional në 148 jetimore. Qeveria aktualisht është duke u përpjekur
të ndërpresë përdorimin e jetimoreve në favor të vendosjeve të kujdestarisë dhe birësimit. Të
paktën tetëdhjetë e tetë shtëpi janë mbyllur që nga kalimi i Planit Kombëtar të Veprimit për
jetimët dhe fëmijët e cenueshëm. (⁸)
Ka rreth 101 jetimore në Malawi. Ekziston një program i drejtuar nga UNICEF / Qeveria për
de-institucionalizim, por pak jetimore janë akoma të përfshira në program. Amitofo Care
Center ("ACC"), një organizatë bamirëse, joqeveritare dhe jofitimprurëse, e cila përfshin një
qendër administrimi, konvikte për fëmijë, konvikte rinore, shkollë përgatitore, shkolla fillore
dhe të mesme Yuan Tong, bibliotekë, qendër veprimtarie, qendër mjekësore , qendra fetare,
Organizata e Bazave të Komunitetit (CBO), etj. - është themeluar dhe drejtuar nga një murgj
Budist nga Lindja me një aspiratë dhe mision për të mbrojtur drejtpërdrejt dhe kujdesur për
nevojat dhe fëmijët e cenueshëm të Afrikës brenda ombrellës humanitare dhe
edukative. Parimet kryesore të ACC bazohen në kulturën lokale afrikane, kulturën kineze,
kulturën perëndimore dhe filozofinë budiste të cilat u dorëzohen fëmijëve në nevojë dhe të
cenueshëm. (⁸)
Që nga viti 2000, Afrika e Jugut nuk licencon më jetimore, por ato vazhdojnë të jenë të
parregulluara dhe potencialisht më të dëmshme. Teorikisht politika mbështet shtëpitë e
familjes me bazë komunitare. (⁸)
"Nuk ka statistika në lidhje me numrin aktual të fëmijëve në institucionet e mirëqenies në
Bangladesh. Departamenti i Shërbimeve Sociale, nën Ministrinë e Mirëqenies Sociale, ka një
program të madh të quajtur Mirëqenia e fëmijëve dhe Zhvillimi i Fëmijëve në mënyrë që të
sigurojë qasje në ushqim, strehim, arsimi bazë, shërbimet shëndetësore dhe mundësi të tjera
themelore për fëmijët e pafat. " Kapaciteti i shpërndarjes së fëmijëve të braktisur përfshinë
9,500 - Institucionet shtetërore 250 - foshnje në tre "shtëpi për fëmijë" të disponueshëm 400 Qendra e Rehabilitimit të Fëmijëve Destinute 100 - Qendra e Aftësimit Profesional për
Fëmijët Jetimë dhe të Pavarur 1,400-Gjashtëdhjetë e pesë Programe të Mirëqenies dhe
Rehabilitimit për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara. Institucionet private të mirëqenies njihen
kryesisht si jetimore dhe medrese. Autoritetet e shumicës së këtyre jetimoreve i kushtojnë më
shumë rëndësi fesë dhe studimeve fetare. (⁸)
India është në top 10 dhe gjithashtu ka një numër shumë të madh të jetimëve, si dhe
popullsinë e fëmijëve të varfër. Jetimet e operuara nga shteti zakonisht njihen si shtëpi për të
mitur. Për më tepër, ekziston një numër i madh i jetimoreve private të drejtuara në mijëra të
përhapur në të gjithë vendin. Këto zona drejtohen nga besime të ndryshme, grupe fetare,
qytetarë individual, grupe qytetarësh, OJQ-të etj. Ndërsa disa nga këto vende përpiqen t'i
vendosin fëmijët për birësim një shumicë dërrmuese vetëm t'i kujdesen dhe t'i edukojnë ata
deri në moshën madhore ligjore dhe t'i ndihmojnë t'i vendosin përsëri në këmbë. Organizatat
e njohura në këtë fushë përfshijnë BOYS TOWN, fshatrat e fëmijëve SOS etj. (⁸)

(⁸) https://en.wikipedia.org/wiki/Orphanage
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Sipas një raporti të UNICEF në 2016 ka rreth 4.2 milion fëmijë jetimë në Pakistan. Pakistani
ka pasur një rritje të konsiderueshme ekonomike nga 1950-1999 por ata ende nuk po
performojnë mirë në tregues të shumtë shoqërorë si arsimi dhe shëndetësia, dhe kjo kryesisht
është për shkak të qeverisë së korruptuar dhe të paqëndrueshme. Pakistani mbështetet shumë
në sektorin jofitimprurës dhe zakatin për të financuar çështje sociale siç janë ndihma për
jetimët. Zekati është një detyrim financiar për myslimanët i cili kërkon që dikush të dhurojë
2.5% të të ardhurave të familjes për bamirësi, dhe në Kuran përmendet posaçërisht që të
kujdeset për jetimët. (⁸)
4.4. Ndikimi i Shtëpisë së Fëmijëve në arkitekturë
Nuk është vetëm mungesa e një familjeje, por edhe mungesa e mbështetjes për familjet që
luftojnë me varfëri, paaftësi, diskriminim që i shtyn fëmijët në jetimore. Kjo është arsyeja pse
zhvillimi i shërbimeve që bëjnë të mundur që prindërit të kujdesen për fëmijët e tyre në shtëpi
dhe të mos i qojnë drejt institucioneve është aq e rëndësishme sa të punojnë së bashku drejt
një bote pa jetimore (Familje. Jo jetimore.).
Shpresa dhe Shtëpitë për Fëmijë po punojnë drejt një dite ku çdo fëmijë mund të rritet në një
familje të dashur, qëllmi parësor i lëvizjes së tyre globale për ndryshim, e cila lëvizje synon
t’i eleminojë jetimoret.

5.0. Rastet e studimit
5.1. SOS Fshati, Tadjourah-Libya-Malta
Shumica e popullsisë së Xhibuti jeton në qytete. Fermerët baritorë të zonave të thella rurale
përballen me thatësirë dhe pasiguri ushqimore, kështu që shumë prej tyre migrojnë në
qytete. Por papunësia urbane dhe nivelet e varfërisë janë gjithashtu jashtëzakonisht të
larta. Kështu, shumë fëmijë privohen nga fëmijëria që meritojnë.Varfëria ekstreme,
papunësia, niveli i ulët i arsimit, thatësirat dhe mungesa e tokës së punueshme kërcënojnë
sigurinë ushqimore të popullatës. Deri në 48 përqind të njerëzve në zonat rurale nuk kanë
qasje në burime të përmirësuara të ujit të pijshëm, dhe të paktën 30 përqind kërkojnë të pinë
nga burime të pasigurta që nuk përputhen me kërkesat minimale sanitare. (⁹)

Foto 1
(⁸) https://en.wikipedia.org/wiki/Orphanage
(⁹) https://www.sos-childrensvillages.org/where-we-help/africa/djibouti/tadjourah
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SOS Fshatrat e Fëmijëve filluan ndërtimin e fshatit të parë për fëmijë në Xhibuti në 2011, në
qytetin e vogël të Tadjourah. Një aspekt i rëndësishëm i punës që ne planifikojmë të bëjmë
këtu do të jetë Programi SOS për Forcimin e Familjes, i cili do t'u drejtohet familjeve në
vështirësi në rajon me qëllim të identifikimit të fëmijëve në nevojë dhe ofrimit të
mbështetjes.(⁹)
Bazuar në modelin e SOS Fshatrat e Fëmijëve, ekipi i projektit ndërtoi 15 shtëpi në një
kompleks të stilit medina, i krijuar për të strehuar fëmijët në rrezik dhe për t'u dhënë atyre
mundësinë e një fëmijërie normale në një familje të dashur. Eachdo njësi, e ndërtuar në
blloqe çimentoje dhe strukturë RC, strehon gjashtë deri në shtatë fëmijë dhe një nënë
kujdestare. Dizajni imiton paraqitjen tradicionale të rrugëve të ngushta; kullat e erës dhe
grilat sigurojnë hije natyrale dhe ventilim. Për shkak se njerëzit afar vendas ishin tradhtarë
tradicionalë nomade dhe jetonin në hapësira të gjera të hapura siç është shkretëtira, ngjyra e
rërës e zgjedhur për muret dhe hapjet midis hapësirave të ndryshme i bëjnë jehonë kësaj
mënyre jetese (vetëm dhomat e gjumit kanë dyer). Bimësia është gjithashtu një pjesë e
rëndësishme e modelimit: e vetmja pemë ekzistuese në sit është ruajtur dhe banorët
inkurajohen të kopshtojnë. (¹º)

Foto 2

(⁹) https://www.sos-childrensvillages.org/where-we-help/africa/djibouti/tadjourah
(¹º) https://archnet.org/sites/16780
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Për fëmijët nga Tadjourah që nuk janë më në gjendje të jetojnë me prindërit e tyre, dhjetë
familje SOS do të sigurojnë një shtëpi të dashur për deri në 100 fëmijë. Në secilën familje,
fëmijët jetojnë me vëllezërit dhe motrat e tyre, të përkujdesur me dashuri nga nëna e tyre
SOS.
Për të siguruar që fëmijët që jetojnë në familjet SOS të jenë të integruar në komunitetin e tyre
lokal që në moshë të re, ata do të ndjekin kopshtin SOS së bashku me fëmijë nga lagja dhe
programi i forcimit të familjes. Këtu, fëmijët do të marrin gjithashtu ushqime ushqyese,
mbështetje psikologjike dhe kujdes mjekësor bazë. (⁹)

Foto 3

(⁹) https://www.sos-childrensvillages.org/where-we-help/africa/djibouti/tadjourah
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Foto 4

Foto 5
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5.2. SOS Fshatrat e Fëmijëve - Islamabad
Organizata synon të pranojë fëmijë që janë plotësisht jetimë ose jetimë socialë përmes një
politike standarde të pranimit.
Islamabad ndodhet në pjesën veri-lindore të Pakistanit dhe u ndërtua gjatë viteve 1960 për të
zëvendësuar Karaçi si kryeqytet i Pakistanit. Islamabad është një qytet i mirëorganizuar i
ndarë në disa sektorë dhe zona të ndryshme. Konsiderohet si qyteti më i zhvilluar në
Pakistan. Ajo ka shkallën më të lartë të shkrim-leximit në Pakistan dhe është shtëpi për disa
nga universitetet më të mira në vend.
Fshati i Fëmijëve SOS përbëhet nga 15 shtëpi familjare: Ata kanë qenë funksionale që nga
qershori 2011 strehojnë 106 fëmijë.
Shkolla Hermann Gmeiner hapi dyert e saj në vitin 2017. Një laborator kompjuteri në gjuhën
angleze ka funksionuar që nga viti 2013, dhe është një mënyrë popullore për fëmijët që të
mësojnë gjuhën në një mjedis tërheqës.
Blloku i administratës, qendra e komunitetit, xhamia, shtëpitë e familjes, shtëpia e të rinjve,
shkolla e mesme e djemve dhe vendbanimet e personelit janë të ndërtuara plotësisht së
bashku me fushën e lojës. (¹¹)

Foto 6

(¹¹) https://www.sos.org.pk/Person/Islamabad
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5.3. SOS Fshati i Fëmijëve Multan

.

Shërbyer mbi 2000 fëmijë të Punjab-it Jugor nga 1999- 2018.
SOS Fshati i Fëmijëve Multan hapi dyert e tij në një pronë të dhuruar në 1999, dhe u
përfundua në verën e 2002. Qeveria e Punjab ka dhuruar tokën për këtë projekt, si dhe për
shkollën. Tulla e përfunduar 17 shtëpi elegante, e mbështjellë me një peizazh të harlisur të
gjelbër, terrene lojrash, fushë kriket, auditor dhe një xhami
Programi i parë i mirëqenies në llojin e tij në Multan, fëmija i parë u mirëprit në 1999. Tani,
strehojnë 132 fëmijë në fshat dhe 53 në shtëpinë e të rinjve (¹²)
Me qëllim të zgjerimit të fushëveprimit të saj për fëmijët nën kërcënim, në dy dekadat e
fundit, SOS Village Village Multan ka ndërmarrë shumë projekte, duke përfshirë:
1.
2.
3.
4.
5.

Shkolla e Mesme e Lartë SOS Hermann Gmeiner
SOS Ndërtesa për të Rinjtë në Shtëpi
SOS Multan Institute of Technology
SOS Multan Qepur Shtëpi
SOS Shtëpia e Fëmijëve

Diploma e Inxhinierisë së Asociuar (3 vjet diplomë që kualifikohet ekuivalente me FSc
bazuar në aftësi)
▪

Elektronikë (Elektricist vendas, Aplikimi i kompjuterit, Riparimi i celularit,
AutoCAD, pajisje hidraulike, saldim, rrobaqepësi, riparimi i ajrit të kondicionuar,
kosmetolog).

▪

Teknologjia e informacionit kompjuterik (¹²)

Foto 7
(¹²) https://www.sos.org.pk/Person/Multan
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5.4.1.Gjendja e fëmijëve në Kosovë
Fshatrat e Fëmijëve SOS filluan të punojnë me shqiptarët e Kosovës kur ata u larguan nga
konflikti si refugjatë në Shqipëri në vitin 1999. Ndërsa u kthyen në Kosovë dhe duke pasur
parasysh kushtet e tmerrshme shoqërore, SOS Fshatrat e Fëmijëve vendosën të punojnë direkt
në Kosovë. Në dekadat e kaluara, SOS Fshatrat e Fëmijëve ka vazhduar të mbështesë familjet
dhe fëmijët kosovarë përmes kujdesit të bazuar në familje, kopshteve dhe qendrave sociale në
kryeqytetin
e
Prishtinës.
Kosova ka rreth 1.8 milion banorë (vlerësimi i vitit 2014). Shumica e popullsisë janë
kosovarë shqiptarë dhe ka pakica serbe, boshnjake, gorane, rome, turke, ashkali dhe
egjiptiane. Ekonomia kosovare është duke u përmirësuar vitet e fundit. Sidoqoftë, varfëria
është e vazhdueshme dhe e përhapur. Kosovarët kanë një standard jetese të ulët, dhe rreth 46
përqind jetojnë në më pak se 1,42 € në ditë, me 17 përqind të paaftë për të përmbushur
nevojat themelore ushqyese. Familjet me të moshuar, anëtarë me aftësi të kufizuara, ata me
kryefamiljare ose me fëmijë përfaqësohen në mënyrë disproporcionale në mesin e të varfërve.
Kosova është një shoqëri e re: 27 përqind e popullsisë është nën moshën 14 vjeç dhe mbi
gjysma është nën moshën 25 vjeç. Varfëria prek veçanërisht fëmijët: pesë përqind e fëmijëve
janë të kequshqyer. Shkalla e vdekshmërisë nën pesë vjeç vlerësohet të jetë 69 për 1000
lindje (mesatarja e BE-së është 4.66 për 1000 jetë). Shkalla e tuberkulozit dhe hepatitit është
më e lartë se në vendet e tjera të rajonit. Fëmijët janë detyruar të punojnë për të kontribuar në
të ardhurat e familjes.
Numri i fëmijëve të vegjël në arsimin parashkollor është alarmantisht i ulët. Situata
përmirësohet pasi fëmijët rriten, veçanërisht pasi qeveria ka investuar kohët e fundit në
shkolla. Sidoqoftë ka ende mungesë lehtësirash në disa zona. Për më tepër, niveli i arsimimit
ndryshon në bazë të përkatësisë etnike, gjinisë dhe vendit të origjinës. Në zonat rurale 14
përqind e grave janë analfabetë (në krahasim me katër përqind të burrave). Për më tepër,
vetëm dhjetë përqind e fëmijëve me nevoja të veçanta kanë qasje në shkolla speciale. (¹³)

Foto 8
(¹³)https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=bSNZXf6GE
pGVsAf_zYuIDA&q=sos+family+kosove&oq=sos+family+kosove&gs_l=img.3...190820.19
1822..192049...0.0..0.488.1352.0j2j1j0j2......0....1..gws-wizimg.......0i30j0i24.vpYnyviScb0&ved=0ahUKEwi8cmmlozkAhWRCuwKHf_mAsEQ4dUDCAY&uact=5#imgrc=PsNTD0rqTyhpDM:
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5.4.2. SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë
SOS Fshatrat e Fëmijëve zhvillojnë një sërë programesh për të mbështetur fëmijët, të rinjtë
dhe familjet në Kosovë:
.
Programi për forcimin e familjes : Qendrat sociale të tyre punojnë në bashkëpunim me
agjencitë lokale për të ndihmuar fëmijët që janë në rrezik të humbin kujdesin për familjen e
tyre. Secila familje ka nevoja të ndryshme, por ne shpesh u sigurojmë atyre me materiale
materiale dhe qasje në shërbime. Ne gjithashtu ofrojmë mbështetje dhe këshillim dhe
ndihmojmë prindërit të gjejnë një vend pune.
Kujdesi për familjet : Fëmijët, prindërit e të cilëve nuk mund të kujdesen për ta, do të gjejnë
një shtëpi të dashur në një prej familjeve SOS në SOS Fshatin e Fëmijëve në
Prishtinë. Fëmijët rriten me vëllezërit dhe motrat e tyre në familjet SOS.
Kujdesi për foshnjat e braktisura:Për shkak të numrit të madh të foshnjave që janë braktisur
gjatë lindjes në spitale, kanë ngritur familje të posaçme SOS për t'u kujdesur për ta derisa të
gjendet një zgjidhje afatgjatë.
.
Edukimi : Kopshti SOS siguron arsim të fëmijëve me cilësi të lartë për vitet e hershme,
ndërsa prindërit e tyre shkojnë në punë ose marrin trajnime.
SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë vepron që nga viti 1999 dhe tashmë është përkujdesur
për mëse 1500 fëmijë të braktisur dhe nevojtarë. SOS-Fshati i Fëmijëve, në lagjen Velania në
Prishtinë momentalisht ofron strehim, përkujdesje dhe edukim për mbi 500 fëmijë përmes 6
Projekteve, si: SOS-Familja, Familjet e integruara në komunitet, Programi i Fuqizimit të
Familjes, Shtëpia e Rinisë, Qendra për strehim afatshkurtër dhe afatmesëm të fëmijëve
“Dielli”, dhe Kopshti i Fëmijëve. (¹⁴)
Kujdesi alternativ bazohet në konceptin e qasjes familjare për përkujdesje afatshkurtë dhe
afatgjatë të fëmijëve të braktisur dhe fëmijëve që kanë humbur kujdesin prindëror. Programi
SOS ofron shërbime direkte në përkujdesje alternative familjare përmes tri njësive:
Kujdesi afatshkurtër për foshnjet “Dielli”- është pjesë e integruar e sistemit ekzistues të
mbrojtjes së fëmijëve të braksitur në në Kosovë, dhe ndër alternativat e pakta të përkujdesjes
për foshnjet e braktisura. Është projekti i parë i themeluar në Kosovë nga SOS Kinderdorf
International, si përgjegje ndaj nevojës së shtuar për kujdes cilësor të foshnjeve dhe fëmijëve
të braktisur. Ofron kujdes familjar njëkohësisht për 18 foshnje të moshës 0-3 vjeç.
Nisur nga parimi që zhvillimi i fëmijës arrin potencialin maksimal brenda familjes, Programi
SOS siguron kujdes alternativ familjar për foshnjet pa përkujdesje, të cilat referohen në këtë
njësi nga Qendrat për Punë Sociale dhe QKUK, për të qëndruar në njësi deri në gjetjen e një
zgjidhjeje më afatgjatë familjare.
Kujdesi afatgjatë në Familjen SOS- u ofron fëmijëve pa përkujdesje prindërore një shtëpi dhe
familje duke i përgaditur ata për një jetë të pavarur. Familja e parë është krijuar në vitin 2004.
Koncepti i Familjes SOS njihet si çasje familjare për përkujdesje afatgjatë të fëmijëve pa
përkujdesje prindërore.
Familja SOS përbëhet prej Nënës SOS, të cilës i besohen në përkujdesje 6 fëmijë, ndërsa
ndihmëse e kësaj familje është Tezja SOS. Aktualisht në programet e SOS-it janë 6 familje
SOS me gjithsejt 33 fëmijë. (¹⁵)
(¹⁴) https://www.sos-childrensvillages.org/where-we-help/europe/kosovo
(¹⁵)http://soskosova.org/per-ne/sos-fshatrat-e-femijeve-ne-kosove/
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Ekipi psikopedagogjik i SOS Fshatit të Fëmijëve i cili përbëhet nga pedagogu, psikologu,
punëtori social dhe pediatri ofron mbështetje dhe këshillim për stafin e përkujdesjes direkte
të fëmijëve, për fëmijët dhe të rinjët e kujdesit me bazë në familje.
Shtëpia e Rinisë dhe Programi i Gjysëm-Pavarësimit– janë vazhdimësi e programit të
Familjes SOS dhe ofrojnë përkujdesje dhe shërbime për fëmijët dhe të rinjtë mbi moshën 14
vjeçare. Qëillimi përfundimtar është që të rinjtë të fillojnë përgatitjet për jetën e pavarur, prej
aspektit emocional të shkëputjes nga programi SOS deri te aftësimi profesional dhe vetqëndrueshmëria. Kjo qendër iu mundëson SOS të rinjëve të bëjnë hapat e parë drejt
pavarësimit me mbështetjen e punonjësve të kualifikuar. Pas Shtëpisë së Rinisë, të rinjtë
kalojnë në programin 3-vjeçar të gjysëm-pavarësimit, ku ata shkëputen fizikisht nga programi
SOS, fillojnë jetën e pavarur, por me përkrahjen e programit në çdo hap.
Shërbimet e ofruara në fushën e edukimit mbulohen nga dy njësi: Kopshti i Fëmijëve dhe
Njësia e avokimit përmes të rinjëve dhe përkrahjes arsimore për fëmijët e margjinalizuar.
Përpos këtyre dy njësive, Programi zbaton edhe një komponentë të veçantë të edukimit social
dhe financiar të njohur si Aflataun, për të ngritur vetëdijen e fëmijëve në përgjegjësinë
sociale dhe kursimet financiare.
Kopshti i Fëmijëve qëllim kryesor ka sigurimin e kushteve për plotësimin e nevojave dhe
interesimeve të fëmijës duke hapur mundësi për zhvillimin e plotë të fëmijës. Veprimtaria e
përgjithshme edukative zhvillohet duke u bazuar në katër parime: Edukimi me fëmijën në
qendër, Të mësuarit përmes lojës, Promovimi i jetës familjare dhe sociale, dhe Promovimi i
edukimit gjithpërfshirës. (¹⁵)

Foto 9

(¹⁵)http://soskosova.org/per-ne/sos-fshatrat-e-femijeve-ne-kosove/
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5.5. Përshkrim empirik mbi mjedisin, strukturën organizative, kujdestarët,
ndërveprimet kujdestare-fëmijë dhe zhvillimin e përgjithshëm të sjelljes së fëmijëve dhe
sjelljet problematike
Duke marr parasysh që për krijimin e një individi të shëndetshëm duhet mirret parasysh
gjithmon pjesa më e ndjeshme e fëmijëve që është rritja, sidomos zhvillimi i tij nga lindja
deri në moshë të pjekurisë. Sikur që ushqimi është me rëndësi për një fëmijë të rritet fizikisht,
e ngrohtësia familjare, e shoqërore për zhvillimin psikik të tyre, edhe mjedisi ku ai kryen
aktivitete e ndryshme si, ushqimin, fjetjen, lojën, socializimin, e edukimin është me rendsi
jetike.
Studimet tregojnë se fëmijët braktisur në moshë shum të hershme (3-6 muajshe) dhe të cilët
qëndrojnë në të njëjtin vend / institucion / shtëpi që kujdesen nga të njëjtit kujdestar (këta të
cilët në shumicën e rasteve nuk kanë ose nuk mund të kenë fëmijë biologjik të tyre, qëndrojnë
/ jetojnë në të njejtën kohë edhe kujdesen për fëmijët e braktisur, qëndrojn stabil në apekt të
të jetuarit në një vend), për kohë më të gjatë, deri në adoleshencë ose edhe deri në përfundim
të saj, u jepin mundësinë këtyre fëmijëve të kuptojnë ngrohtësin, edukimin dhe mjedisin
familjarë pothuajse të njejtë me fëmijët e tjerë, dhe priren të jenë më intelegjent, puntorë në
punën e profesionin që zgjedhin dhe më të pavarur. Ndërsa fëmijët që vazhdimisht janë në
lëvizje, nga një institucion në tjetrin, ose edhe nga një shtëpi / familje në tjetrën, ose rastet
ekstreme sidomos të vendeve të varfra që fëmijët e braktisur i lënë shumicën e kohës në
mungesë të edukimit e shkollimit si dhe në presion të punës (rasti i jetimoreve, që gradualisht
po mbyllen për të njejtat arsye) fëmijët me kohën po fitojn sëmundje të ndryshme fizike e në
masë më të madhe psikike, që rezulton t’a shkatrrojn edhe familjet e krijuara nga ata më
vonë. (¹⁶)

6.0.Përmbledhje
Jetimët në shoqërinë tonë janë përgjegjësi e të gjithëve. Qëllimi ynë është të sigurohemi që
ata të marrin një shancë të drejtë në jetë. Të sigurojmë që edhe ata janë të dashur, vlerësuar
dhe mundësuar që të bëhen qytetar sa më produktiv, si në aspekt individual, edhe shtetror e
global.
Në arkitekturë, moderne është gjithçka që është inovative në një kohë dhe hapësirë të caktuar.
Nëdonëse në fillet e saj parimi bazë mbi format e sidomos funksionin e këtyre shtëpive, këto
të fundit i emërtonin si institucione ose jetimore, nën të cilat merrej parasysh gjendja fizike e
fëmijëve, për të cilën duhej të punon vet që ta kishin, ndërsa me studimet e vazhdushme me
kohë është arritur të përvetësohet përveq përkujdesjes fizike, edhe ajo psikologjike e
fëmijëve.
Ku si faktor kyq për zhvillim sa më të mirë të fëmijëve përpos ngrohtësisë që këta fëmijë
arrijnë të marrin nga kujdestarët, që shumicën e rasteve edhe i emërtojnë si SOS Nënat dhe
ato SOS Tezet, me rëndësi bazike është edhe ambienti / vatra në të cilin ata e zhvillojnë. I cili
ambient krijohet me kombinimin e hapësirave adekuate, nën të cilat ruhet dizajni inovativ, e
sidomos përmes teknologjive të përparuara, e energjive alternative.
Deri në shekullin e kaluar janë përdorur kryesisht sistemi konstruktiv masiv. Sot sikurse
edhe në shtëpitë normale mund të përdorën sisteme të ndryshme, por jo vetëm kaq edhe vet
funksioni është i ndryshëm. Ndryshëm nga shtëpitë normale në të cilat jetësojmë gjithë ne
fëmijët normal, Shtëpitë e Fëmijëve sidomos në rastet kur numri i fëmijëve të braktisur është
i madh, ato ofrojnë edhe funsione shtesë objektit, e në veqanti edukative e sociale duke e
shëndërruar shtëpinë në fshat.
(¹⁶)https://www.researchgate.net/publication/229993639_Characteristics_of_environments_c
aregivers_and_children_in_three_Central_American_orphanages
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7.0. Analizat e lokacionit
7.1. Pozita e lokacionit
Komuna e Lipjanit ka pozitë të përshtatshme gjeografike, sepse gjendet në pjesën qendrore të
Kosovës, afër kryeqytetit të saj, e cila është gjithashtu e përbërë me rrugë e udhëkryqe të
rëndësishme që e lidhin qytetin me qytetin e vjetër të Ulpianës, dhe atë të Janjevës. Ndër
rrugë tjera me rëndësi jetike, historike, ekonomike dhe lidhëse e vazhduese është edhe
hekurudha që lidh qytetin e Fushë Kosovës me atë Ferizajit e deri me Shkupin. Kordinatat
gjeografike të lokaconit shtrihen rreth 42.524959º V, dhe 21.115982º L. Përmes lumit të
Sitnicës, sipërfaqes së madhe bujqësore, e sidomos rrethinës së gjelbruar, karakterizohet
komuna e sidomos lokacioni përkatës.
Faktorët natyrorë si: pozita gjeografike, kushtet klimatike, morfologjia e terenit, dhe
karakteristikat hidrografike kanë ndikuar në zhvillimin e deri tanishëm në aspekt pozitiv të
Lipjanit.

Fig.1. Pozita e lokacionit në raport me rrethinën urbane

Fig.2. Pozita e lokacionit në raport me rrjetin rrugor
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7.2. Topografia
Relievi i territorit të komunës së Lipjanit pjesa më e madhe e sipërfaqeve janë rrafshina me
44.53%, nga ana jug-perëndimore 10.98%, të lindjes 4.03%, pjesa veriore si më negative
është kryesisht në terrenet e larta rreth 5.78%, veri-lindore 7.96%, dhe veri-perëndimore
6.71% . Territori i komunës së Lipjanit gjendet në lartësinë mbidetare mbi 500m ose 43.0% e
sipërfaqeve (bruto) gjinden në pjesën e rrafshët do të thotë gjerë në 600m të lartësisë
mbidetare të cilat janë edhe më të përshtatshme për prodhimtarinë bimore.
Në aspektin topografik të përthyeshmërisë së terrenit pjesa qendrore dhe kryeisht pjesa
fushore kanë topografi të but, ku ekuidistanca mes dy izohipseve 10m është disa qindra
metra, ndërsa pjesa lindore dhe perëndimore të komunës karakterizohen me përthyeshmëri të
madhe të terrenit të përbër nga disa qindra rrjedhe ujore kryesisht të përkohshme. (¹⁷)

Fig.3. Topografia e lokacionit

7.3. Analiza arkitektonike
Ndonëse qyteti përfshin objekte të banimit të lart deri në P+9 etazhe, lokacioni shtrihet në
pjesë më rurale, por që për socializimin e fëmijëve prap gjendet në afësi me qytetin.
Mirëpo edhe meqenëse ekonomia në përgjithësi e komunës bazohet kryesisht në bujqësi dhe
biznese të vogëla, banimi në rastin në lokacionin në fjalë nuk është më i lart se P+4, prandaj
nuk ka edhe objekte të cilat pengojn në formë, lartësi të objetit, ose edhe në zhvillim fizik e
sidomos psikologjik të fëmijëve.

(¹⁷) PZHU, PZHK- DRUMM- Komuna Lipjan
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7.4. Qasjet në lokacion
Konfiguraconi i terenit është kryesisht i rrafshtë me formë të çrregullt gjeometrike, parcella
është e paisur me infrastruktur pubike si: Elektricitet, kanalizim dhe kyçje direkte në rrugën
“Haxhi Kleqka”, ka një sipërfaqe prej 6225.41 m2. Qasja nga rruga është e përshatshme për
këtë lokacion, duke marrur parasysh që kjo e fundit shërben më tepër si tranzit nuk është
shum e ngarkuar me komunikacion, edhe siguria e fëmijëve rritet me lidhjen e përshtatshme
të parcellës me dy parqet egzistuese, njërin prej tyre enkas për fëmijë, dhe lidhjen me një park
të planifikuar matan lumit të Sitnicës përmes rrugës që planifikohen të shtrohen përskaj
parcellës dhe mbrapa saj.

Fig. 4. Qasjet në lokacion
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7.5. Diellosja dhe erërat
Duke marr parasyshë që në lokacionin e pëzgjedhur nuk ka shumë ndërtime të afërta me
parcellën dhe prej atyre që janë me lartësi të madhe atëherë lokacioni është i ekspozuar direkt
në erëra dhe djellosje mjaft të forte.

Fig. 5. Djellosja

Fig. 6. Erërat veriore dhe jugore
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7.6. Zhurma
Duke marr parasysh afërsinë jo shumë të madhe të lokacionit me rrugën kryesore të kësaj
pjese “Haxhi Kleqka”, por që për tipologjin e përgjedhur të objektit ndonëse me mas më të
vogël prap ndotja nga zhurma do të paraqitej si faktor me ndikim negative tek zhvillimi i
fëmijëve.

Fig. 7. Zhurma

7.7. Përparësitë dhe mangësitë:
Tabela 2. Përparësit dhe mangësitë
Përparësitë
-Pozita e përshtatshme gjeografike
-Harmonia e ndërtesave
-Zhvillimi i tregtis
-Hapësira të mjaftueshme për intervenime
-Ajri relativisht i pastërt
-Destinim i sipërfaqeve për të gjitha veprimtarit
-Afërsi jo e madhe me trafikun
-Investime në shtigje për këmbësor
-Investime në parkingje publike

Mangësitë
-Mos kujdesi i natyrës
-Shtimi i popullsisë
-Papunësia
-Ndotje dhe rrezikim i shëndetit të popullatës
-Shkatërrim i tokës bujqësore
-Dëmtimi i resurseve natyrore
-Rreziku mjedisor
-Mos mirëmbajtja e hapësirave publike
-Pranija e kontinierëve në të gjiha pjesët e qytetit
të pakontrolluar

7.8. Përmbledhje e analizave
Pozita e përshtatshme gjeografike, topografia apo tereni i rrafsht janë përparësi e këtij
lokacioni dhe e bëjnë edhe më të përshtatshëm dhe më funksional, e statik një objekt të një
kategorie të tillë.
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Lokacioni i përzgjedhur ka lidhje të drejtpërdrejt me rrugën “Haxhi Kleqka”, e cila rrugë
duke shërbyer si transit por në raste edhe si kryesore për arsye që lidh shum fshatra me
qytetin atherë do ishte mjaftueshëm e frekuentuar sa të shkaktoj në masë më të madhe
pasiguri dhe relativisht ndotje nga zhurma. Në lokacion nuk ka shum ndërtesa të larta në
afërsi ose ndërtime të tjera egzistuese, për këtë arsye edhe lokacioni është i ekspozuar direkt
nga erërat dhe djellosja, megjithatë gjelbrimi i lartë në afësi në një farë mënyre luan rol
mbrojtës në aspekt të erërave të forta, por edhe ndihmon në të njëjtën kohë në pastrimin e
ajrit.

8.0. Metodologjia
Për të arritur deri te realizimi i këtij punimi janë përdorur këto metoda hulumtuese:
• Metoda analitike
•

Metoda e krahasimit

•

Metoda e vrojtimit

•

Metoda e aplikimit të mjeteve softwerike-kompjuterit

Metodologjia e këtij hulumtimi është cilësore dhe rrjedh kryesisht nga hulumtimi në bibliotek
si dhe nga internet. Pjesa më e madhe e hulumtimit dhe provave për të mbështetur punimin
vjen nga libra, revista, artikuj,dokumente komunale dhe qeveritare. Ky punim ka për qëllim
të studioj dhe analizoj rastet se si objektet e tilla përshtaten në shoqëri dhe kohë, kjo skem
metodologjike shpjegon hapin e parë në lidhje me përzgjedhjen e ndërtesës , pastaj analizat e
gjendjes egzituese, si dhe është bërë studimi i përgjithshëm i planifikimit të shtëpisë së
fëmijëve në botën moderne. Kjo përfshin komponentët e planifikimit, përkufizimit dhe
evoluimit.

9.0. Konkluzione
Familja është njësia shoqërore që jetojnë në të njëjtin mjedis për një kohë relativisht të gjatë,
kanë marrdhënie kulturore dhe ekonomike të përbashkëta si dhe përkujdesen për njëri-tjetrin .
Mjedisi, vatra në të cilën jetojnë është me rëndësi jetike për zhvillimin e një familjeje të
shëndoshë.
Zhvillimi i teknologjisë, studimi i vazhdueshëm mbi shkencën, e sidomos psikologjinë e
zhvillimit të fëmijëve në familje, zhvillimi i materialeve, ka ndikuar që qdo ndërtesë në
arkitekturë, si edhe shtëpitë e fëmijëve të krijojnë, historinë e tyre, të lënë shenja, e të
përmirësohen vazhdimisht, si në aspekt fizik, ashtu edhe psikologjik. Ndonëse në fillim,
startuan si iniciativ për strehimin e fëmijëve të braktisur e të pastreh, ku zhvillimi i tyre varej
nga vet puna e tyre fizike që bënin për të vazhduar jetësimin, me kalimin e kohës u arrit që të
mirrej për bazë jo vetëm gjendja fizike e tyre, por vazhdimisht edhe ngrohtësia familjare që
do e merrnin nga kujdestarët familjar për ta. Edhe në kohë të përjetëshme.
Faktor me rëndësi në zhvillimin psikologjik e që ky i fundit ndikohej edhe nga ai fizik është
edhe aspekt social, i cili sot arrihet duke u mundësuar e ofruar këtyre fëmijëve përveq
“familje”, edhe “fshat”, përmes shkollave publike të hapura, të shpërndara nëpër fshatin ose
qytetin
ku
ndodhej
shtëpia.
Sa i përket formës dhe madhësisë janë zakonisht më të thjeshta dhe më të kuptueshme, për të
përafruar me ato të shtëpive, e jo institucineve, jetimoreve të dikurshme.
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10.0. Detyra projektuese
10.1. Përshkrimi teknik
Ndërtesa publike, shoqerore - Shtëpia e Fëmijëve planifikohet të ndërtohet në parcelën
katastrale nr.: 01630-2, 01631-1, 01631-2, 01629-0, 01628-0, 01627-0, 01626-0, 01624-0,
01622-0, 00960-0, 02019-0, 009658-0, 00957-0 (me sipërfaqe 6225.41m²). Forma e parcelës
është e çrregullt. Sipërfaqja e lirë është e koncentruar kryesisht në gjelbrim si dhe nuk
egzistojnë ndërtesa brenda parcelës.
Kyqja e parcelës do të bëhet në jug-lindje nga rruga e quajtur “Haxhi Kleqka” në pjesën veriperëndimore do të plotësohet parcela me gjelbrim kryesisht të lart, duke pasur parasysh
djellosjen dhe erërat, ndërsa nga ana lindore dhe jugore duke njohur prezencën e gjelbrim të
lart në parcelat në afërsi (që i ndihmojnë në aspekt të zhurmës me qytetin, dhe pluhurit të
shkaktuar sidomos nga ndërtimet e shumta të kohëve të fundit). Ndërtesa është e lirë (nuk ka
objekte përreth.
10.2. Kapaciteti
Kapaciteti i shtëpisë së fëmijëve do të jetë për 50-53 persona ( 20 meshkuj dhe 20 femra, si
dhe 13 kujdestar të përkohëshëm dhe të përhershëm), ku sipas standardeve për komoditet
për zhvillim të një fëmije për fjetje, ushqim, dhe arsimim, komunikim, tualetet/ dush dhe
nevojat tjera elementare si edhe ato shëndetësore, aktivitete shtesë etj., nevojiten 25m² për
një fëmijë ( varet nga mosha dhe nga nevojat e aktivitetet tjera shtesë që sillet 20-30m²).

10.3. Pozita dhe Etazhitet
Shtëpia e fëmijëve do të ndërtohet në pjesën perëndimore të qytetit, përderisa brenda parcelës
do të shtrihet në pjesën veriore për t’i dhënë hapësirë oborrit përpara objektit. Ndërtesa do të
zhvillohet në dy etazha P+1 (një pjesë e përdhesës do të zhvillohet në gjysmëm kati më të
lart, në vartësi të funksionit të kthinave që shtrihen në të).
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10.4. Aspekti konstruktiv
Duke marr parasysh madhësin e objektit, dhe ngarkesa e shpërndara në aspekt të përzier
konstruktruktiv, shtylla si dhe mure konstruktive themeli i saj është parapar të jetë pllak
masive, si dhe ngarkesat koncentrike (me shtylla), dhe lineare (të atyre me mure). Sistemi
konstruktiv dmth është kryesisht skeletor, me shtylla (evantualisht mure ) trare dhe pllaka nga
betoni i armuar. Kulmi është i rrafshët i pashfrytëzueshëm.
10.5. Materializimi
Ndërtesa nga vet edhe natyra e saj është paraparë të materializohet nga blloka (tulla e kuqe) e
cila parandjehet të sjell ngrohtësi në fizikun e sidomos ne psikologjin e fëmijëve, ndërsa
ngjyrosja është paraparë të jet kryesisht me të bardh në po thuajse gjith objektin duke synuar
të sjell paqe e hare në relacionin e fëmijë – ndërtesë, fëmijë – botë e jashtme dhe fëmijë –
fëmijë. Qelqi në qendër të vet objektit mundohet të paraqet transparencën e fëmijëve mes tyre
dhe me fëmijët tjera mes vete. Aspekti konstruktiv përfshin materiale nga betoni armuar si në
elementet vertikale edhe ato horzontale.
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10.6. Përmbajtja:
10.6.1. Bodrumi
1.Komunikimi vertikal (23.00m²)
2.Hapësira për mirëmbajtje, instalimet (38.30 m²)
3.Instalime (3.30 m²)
4.Holli i përbashkët (99.40 m²)
5.Hapësira për aktivitete të lira / vizatim, piano, (91.40 m²)
6.Atriumi (19.50 m²)
7.WC-të (8.00 m²)
8.Salla për teknologji (33.60 m²)
9.Laboratori i materialeve (21.50 m²)
10.Laboratori për fizik, kimi dhe biologji (46.40m²)
11.Dalja emergjente / Hyrje ekonomike / Amfiteatri (75.30 m²)
12. Hapësirë për gjimnastik, balet (40.40m²)
13. Hapësira meditimi / joga (116.90m²)
14. Hapësira rehabilituese / shoqërore (34.70m²)
15. Tusha, Zhveshtore, WC (43.50m²)
16. Fitnes + hapersir per per relaksim (81.90m²)
17. Dalje emergjente (82.10m²)
18. Hapësirë për Ping pong (62.10m²)
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10.6.2. Përdhesa
1. Hyrja kryesore (4.90m²)
2. Erëmbrojtësi (12.20m²)
3. Holli i përbashkët, Byfe / hapësirër ngrënje (122.30m²)
4.Atriumi (19.50m²)
5. Biblioteka (84.27m²)
6. Komunikimi vertikal: shkallët dhe ashensori (33.50m²)
7. Hapësira për kujdes shëndetësor (9.20m²)
8. Instalimet (33.50m²)
9. WC-të (8.96m²)
10. Klasë mësimi (99.63m²)
11. Dalja emergjete / Hyrja ekonomike (2.33m²)
12. Hyrja ekonomike (3.25m²)
13. Kuzhina (25.20m²)
14. Koridor (64.70m²)
15. Hapësira për lojëra, për foshnjet (14.70m²)
16. WC-të, vaskat për pastrim (28.90m²)
17. Hapësira për lojëra, për fëmijë në moshën 1-5 vjeq (63.50m²)
18. Hapësira për fjetje, për fëmijët e moshës 0-5 vjeq-për meshkuj (55.20m²)
19. Hapësira për fjetje, për fëmijët e moshës 0-5 vjeq-për femra (55.80m²)
20. Hapesir per kujdestar, zyre, banjo, fjetje (52.90m²)
10.6.3. Kati 1
1. Komunikimi vertikal / shkallët, ashensori (33.50m²)
2. Terracë (53.19m²)
3. Holli përbashkët (25.50m²)
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4. Atriumi (19.50m²)
5. Instalimet (3.50m²)
6. Hapësira për vizatim (33.40m²)
7. WC-të (8.96m²)
8. Koridori (21.32m²)
9. Tusha të përbashkët, zhveshtore (13.40m²)
10. Hapesir per fjetje, per femijet e moshes 6-12 vjeq (30.75m²)
11. Hapesir per fjetje, per femijet e moshes 12-18 vjeq (44.73m²)

10.6.4. Pjesët përcjellëse
1.Parkingjet për automobila për punëtorët kujdestarë (2 vend parkingje), dhe parkingjet për
autobus (1 vend parking);
2.Hapësira sportive (Këndi për volejboll dhe basketboll, pishina);
2.Rekreacioni (Këndi për lojëra, për rekreacion / pushim / relaksim për të rinjë, miniparqe /
hapësira gjelbëruese).

11.0. Rekomandimet
Duke marr për bazë që synim kyq i këtyre shtëpive është krjimi i vatrës familjare, këto të
fundit kanë tendencë të përdorin kryesisht energji alternative, materiale e teknologji të reja,
funksione bazike dhe shtesë për të krijuar një jetë normale dhe të socializuar për fëmijët.
Gjatë kohë sa rriten të mësohen të ruajnë edhe ambientin, mundësi që do ta shfrytëzojnë
përmes kulmit të shfrytëzueshëm dhe të gjelbërt, të vegjetacionit në afërsi të parcellës, dhe të
vetë pozitës së së përshtatshme gjeografike të lokacionit.
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